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Saetak
U radu se opisuju i analiziraju dosada{nja istraivanja u vezi s eksperimen-
talnim postavljanjem polietilenskih vre}a kao kolektora za prikupljanje mla|i
{koljka{a. Ukratko se opisuju osnove tehnologije uzgoja {koljka{a te se
iscrpnije obra|uju literaturni podatci u vezi s mjestom, sezonom i na~inom
postavljanja eksperimentalnih kolektora. Rezultati dosada{njih istraivanja
mogu se iskoristiti kao odrednice, a za razvoj komercijalnog uzgoja {koljka{a
na svakom se novom lokalitetu preporu~uje eksperimentalno postavljanje
kolektora.
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UVOD
U isto~nom dijelu Jadranskog mora ivi dvjestotinjak vrsta {koljka{a, od kojih
se 66 vrsta uporabljuje za ku}ne potrebe, a samo 16 vrsta dostupno je na
tri{tu (Z a v o d n i k , 1997). Samo dvije vrste, dagnja (Mytilus galloprovini-
cailis) i kamenica (Ostrea edulis), komercijalno se uzgajaju u nas. Uzgoj drugih
jestivih vrsta, uz dagnje i kamenice, pove}ao bi ukupnu proizvedenu koli~inu
{koljka{a te ponudu u~inio raznovrsnijom, {to potvr|uju svjetska iskustva.
Takav je primjer uzgoj u Francuskoj gdje se komercijalno uzgaja dagnja
Mytilus edulis, japanska kamenica Crassostrea gigas, jakovljeva kapica Pecten
maximus i ku}ica Tapes philippinarum (G o u l l e t q u e r  i H e r a l , 1997).
Iskustvo francuskih stru~njaka i uzgajiva~a {koljka{a Pecten maximus i Tapes
philippinarum moglo bi biti vrlo korisno pri postavljanju komercijalnog uzgoja,
srodnih vrsta Pecten jacobaeus i Ruditapes decussatus na isto~noj jadranskoj
obali. Uspje{nom komercijalnom uzgoju nuno prethodi eksperimentalni dio.
Mr. sc. Melita Peharda, asistent, mr. sc. Vladimir Onofri, asistent, Institut za
oceanografiju i ribarstvo, Laboratorij za ekologiju i uzgoj morskih organizama, Kneza
Damjana Jude 12, 20 000 Dubrovnik, melita@labdu.izor.hr
Ribarstvo, 58, 2000, (2), 6367
M. Peharda i sur.: Pregled eksperimentalnog ...                 
63  
Ovaj ~lanak daje neke odrednice za postavljanje eksperimentalnih kolektora za
prikupljanje li~inki {koljka{a.
OSNOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA [KOLJKA[A
Tehnologija uzgoja {koljka{a moe se podijeliti u dvije faze s obzirom na
ivotni ciklus ovih organizama. U prvom dijelu svojeg ivota li~inke
{koljka{a pripadaju planktonskoj zajednici, a odrasla je {koljka tipi~an
bentosni organizam. Sakupljanje mladih {koljka{a, koji prelaze iz plankton-
skog »dijela ivota« u bentosni, ~ini prvu fazu marikulture {koljka{a. Druga
je faza uzgoj {koljaka od mla|a do tri{nih veli~ina. Koli~ina {koljka{a u
komercijalnom uzgoju primarno je odre|ena koli~inom sakupljenog mla|a
(H r s B r e n k o , 1990).
Rahlo ispleten (istro{en, »dlakavi«) konop postavljen vodoravno izme|u
stupova parkova ili pluta~a jedan je tip kolektora koji se rabi za prikupljanje
mladih jedinki dagnji. Za prikupljanje mladih kamenica ~esto se upotrebljavaju
snopovi gran~ica vezanih zajedno najlonskim konopom ili pak ve}e hrastove
ili grabove grane koje se objese ili poloe na morsko dno uz stupove parkova.
Polietilenska vre}a ispunjena rabljenom najlonskom mreom rabi se kao
kolektor za prihvat mla|a ~e{lja~a (Pectinidae).
Na podru~ju isto~nog Jadrana, Margu{ (1990, 1994) primjenjivao se taj tip
kolektora za sakupljanje li~inki ~e{lja~a u estuariju rijeke Krke. Rezultati
drugih istraivanja upu}uju na to da se taj tip kolektora moe uporabiti i za
prihvat drugih vrsta {koljka{a. Primjerice, K n u c k e y  (1995), koriste}i se tim
tipom kolektora u Timorskom moru (Australija), sakupio je 47 vrsta {koljka{a
iz 14 obitelji. U daljnjem tekstu raspravljat }e se o istraivanjima u vezi s
eksperimentalnim postavljanjem polietilenskih vre}a  kolektora.
POSTAVLJANJE POLIETILENSKIH VRE]A  KOLEKTORA
Osnovno je pitanje kada, gdje i kako postaviti kolektore. Postavljanju
kolektora prethodi pra}enje reproduktivnog ciklusa {koljka{a i li~ina~kih
stadija u planktonu. Periodi~nim uzorkovanjem {koljka{a iz prirodnih
populacija prati se stadij razvoja gonada te se procjenjuje vrijeme mrijesta.
Ovisno o pripadaju}oj vrsti, li~inke {koljka{a imaju razli~ito dug planktonski
stadij. Primjerice, planktonski stadij li~inke vrste Pecten jacobaeus traje 3 do
4 tjedna (P e n a  i sur., 1996). Ve}ina li~inki ~e{lja~a naseljava se i do
udaljenosti ve}e od nekoliko kilometara od roditeljske populacije (W i l s o n ,
1987). Pote{ko}e u odre|ivanju vrsta li~inki (velika me|usobna sli~nost), dug
boravak u planktonu i disperzija u odnosu na roditeljsku populaciju oteavaju}i
su ~imbenici u procjeni naseljavanja kolektora. Nadalje, istraivanje B r a n d a
i sur. (1980.) pokazuje da uspje{an prihvat mla|a na kolektore nije nuno
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povezan sa sezonom maksimalne reprodukcije. Da pojasnimo, promatraju}i
odnos reprodukcije i prihvata za vrste Chlamys opercularis i Pecten maximus,
autori su uo~ili bolji prihvat u ljetnim mjesecima kod umjerene reproduk-
cije, dok je prihvat mla|a izostao nakon jesenskog reproduktivnog mak-
simuma. Neka istraivanja (npr. R a b y  i sur., 1994; Y o u n g  i sur., 1996)
pokazala su da hidrografski parametri i koli~ina raspoloive hrane bitno
utje~u na distribuciju li~inaka {koljka{a. Pokusno postavljanje kolektora
kroz cijelu godinu uz redovno pra}enje reproduktivnog ciklusa {koljka{a,
razvojnog stadija li~inki, koncentracije fitoplanktona i hidrografskih para-
metara nuni su kao priprema za uspje{no postavljanje kolektora za
komercijalni uzgoj.
U idealnim bi se uvjetima na kolektore naseljavale samo za marikulturu
poeljne vrste {koljka{a. Stvarnost je ne{to druk~ija, {to pokazuje i primjer
istraivanja K n u c k e y  (1995) koji je na kolektorima sakupio 47 vrsta
{koljka{a. Ta je istraivanje inicijalno bilo postavljeno za sakupljanje mla|a
komercijalno vanog {koljka{a Pinctada maxima. No, analiza kolektora po-
kazala je da je ova vrsta bila zastupljena sa samo 2.4% od cjelokupnog broja
{koljka{a. Na kolektorima postavljenima u estuariju rijeke Krke M a r g u {  je
(1994) prona{ao ~etiri vrste ~e{lja~a, i to malu kapicu Chlamys varia (99.15
%), Jakovljevu kapicu Pecten jacobeus (0.7%), pokrova~u Chlamys flexuosus
(0.15%) i ~e{lja~u Chlamys opercularis. B r a n d  i sur. (1980) navode na-
seljavanje {koljka{a Modiolus modiolus, Hiatella arctica, Chlamys varia i
Chlamy tigerina na kolektore postavljene za sakupljanje mla|i kao Chlamys
opercularis i Pecten maximus. P e n a  i sur. (1996) na kolektorima su sakupili
pet vrsta ~e{lja~a Flexopecten flexuosus (75.3%), Chlamys varia (12.7%),
Aequipecten oercularis (8.1%), Pecten jacobaeus (0.5%) i Palliolum incom-
parabile, te vrste Mytilus galloprovincialis, Hiatella artica, Plagiocardium
papillosum i Musculus costulatus. Uz druge vrste {koljka{a, na kolektore se
naseljavaju i razli~ite vrste predatornih rakova te organizmi poput tunikata i
algi koji su u izravnoj kompeticiji za prostor i hranu s komercijalno zanim-
ljivim {koljka{ima na kolektoru (B r a n d  i sur., 1980; K n u c k e y , 1995).
Cilj postavljanja i analize eksperimentalnih kolektora jest procjena
uspje{nosti sakupljanja interesantnih vrsta te predlaganje na~ina
postavljanja kolektora tako da se smanji udio vrsta koje bi mogle ugroziti
uzgoj. Primjerice, obra{taj je algama najizraeniji blizu povr{ine.
Postavljanje kolektora u dublje slojeve smanjio bi kompeticiju na kolekto-
rima izme|u algi i {koljka{a (B r a n d  i sur., 1980). Zbog zamu}enja i
suspendiranih ~estica, smanjeno je naseljavanje {koljka{a na kolektore
postavljene u blizini dna  preporu~uje se postavljanje kolektora u sredini
vodenog stupca (B r a n d  i sur., 1980; M a r g u { , 1990; M a r g u { , 1994).
Najpovoljnija dubina ovisi o vrsti.
Istraivanja pokazuju da za uspje{no naseljavanje li~inaka {koljka{a po-
vr{ine kolektora moraju biti »~iste«, tj. »neobrasle«. Iz tog razloga kolektori
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imaju ograni~eno vrijeme efikasnosti, koje se procjenjuje na dva tjedna do
mjesec dana (B r a n d  i sur., 1980; W i l s o n , 1987).
Me|u ostalim, za uspje{an uzgoj vani su dizajn i dimenzije kolektora. U
dosada{njim studijama uporabljeni su razli~iti polietilenski kolektori. Pri-
mjerice, K n u c k e y  je (1995) postavljao kolektore dimenzija 50 x 23 cm (7
mm oko mree) unutar kojih je stavio 30 g najlonske monofilamentne mree.
P e n a  i sur. (1996) koristili su se kolektorima dimenzija 40 x 30 cm (20 x 2
mm oko mree) punjenima s 15 do 20 g najlonske monofilamentne mree, dok
su kolektori postavljeni u Margu{evu istraivanju (1990) bili ve}ih dimenzija
 75 x 50 cm (20 mm oko mree) i punjeni s 200 g mree. Prema B r a n d u
i sur. (1980), glavna prednost kori{tenja ovih kolektora jest to {to su pogodna
podloga za prihvat planktonskih li~inki te tako|er onemogu}avaju gubitak
mla|a u slu~aju odvajanja bisusa. Veli~ina oka vanjske vre}e mora biti takva
da smanji gubitak mla|a, ali ne i premalena da uzrokuje za~epljenje oka i
time smanji protok vode (B r a n d  i sur., 1980). K n u c k e y  (1995) preporu~uje
uporabu kolektora ve}ih dimenzija za sakupljanje ve}eg broja li~inki. U
dostupnoj literaturi nema podataka o istraivanjima usporedbe efikasnosti
razli~itih tipova kolektora.
ZAKLJU^AK
Posljednjih su se godina istraivanja mogu}nosti uzgoja novih vrsta {koljka{a
intenzivirala, no nisu sva rezultirala primjenom u komercijalnom uzgoju, nego
su ostala na »znanstvenom nivou«  na pokusnoj razini. Zaklju~ujemo da je
za razvoj komercijalnog uzgoja {koljka{a vano primijeniti rezultate do-
sada{njih istraivanja, ali i na svakom novom lokalitetu obaviti pokusno
postavljanje kolektora.
Summary
REVIEW OF THE EXPERIMENTAL SETTING OF
POLYETHYLENE BAGS  COLLECTORS FOR
COLLECTING THE SHELLFISH LARVAE
M. Peharda, V. Onofri*
This work describes and analyses former researches regarding the experi-
mental setting of polyethylene bags as collectors for collecting the shellfish
fry. Basic shellfish cultivation technologies are being briefly described and
the literature data regarding the place, season and way of setting the
experimental collectors are being detailed. The results of the former
researches can be used as references while for the development of the
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commercial shellfish cultivation on each new location the experimental collec-
tor setting is recommended.
Key words: shellfish larvae, shellfish cultivation, collectors
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